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ИНТЕРНЕТ САМАРАЛИ КОММУНИКАЦИЯ КАНАЛИ СИФАТИДА
Бекназаров Камолиддин Турсунпулатович
Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялари университети мустақил
тадқиқодчиси
Аннотация: Мақолада интернетнинг коммуникациянинг бошқа каналларга
қараганда устунлик жиҳати қўриб чиқилган, унда шуни такидлаш жоизки,
коммуникациялар ҳам интернет фойдаланувчилари (шахслараро мулоқот), ҳам тақдим
этилган ахборот билан (машиналараро мулоқот) бўлиши мумкин. Интернет
интерактивлиги туфайли интернет фойдаланувчилари глобал тармоқ ёрдамида мулоқот
учун ахборотни узатишнинг аудиовизуал каналларини қўллаш имкониятига эга бўлиш
йўллари очиб берилган.
Калитли сўзлар: интернет, коммуникация, янгилик каналлари, аудитория.
ИНТЕРНЕТ В КАЧЕСТВЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОМММУНИКАЦИОННОГО
КАНАЛА
Бекназаров Камолиддин Турсунпулатович
Исследователь Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики
Узбекистан
Аннотация: В статье рассматривается особенность Интернета, ее превосходство
перед другими каналами коммуникации, и этот фактом является то, что
коммуникации возможны как с пользователями Интернета (межличностное
взаимодействие), так и с представленной информацией (машинное взаимодействие).
Благодаря развитию интерактивности Интернета пользователи получили возможность
использовать для общения посредством интернета аудиовизуальные каналы передачи
информации.
Ключевые слова: интернет, коммуникация, новостные каналы, аудитория.
INTERNET AS AN EFFECTIVE COMMUNICATION NEWS CHANNEL
Beknazarov Kamoliddin Tursunpulatovich
PhD doctoral student of University of Journalism and Mass Communication of the
Republic of Uzbekistan
Abstract: The article describe the feature of the Internet in front of other communication
channels is that communication is possible both with Internet users (interpersonal interaction), and
with the information provided (machine interaction), development of the interactivity of the
Internet, users have the opportunity to use audio-visual channels for transmitting information
through the Internet.
Keywords: internet, communication, news channel, public.
Ҳозирги пайтда онлайн нашлра ва ахборот агентликларнинг Интернетсайтлари маълум даражада самарали коммуникация канали бўлганлиги ҳақида
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ишонч билан айтиш мумкин. Электрон ресурсларнинг афзаллиги шундан иборатки,
бугунги кунда анъанавий нашларнинг кўпчилик журналистлари учун Интернет
ахборотнинг асосий манабаларидан бирига айланди. “Ижтимоий фикр”
жамоатчилик фикрини ўрганиш жамғармаси маълумотларига кўра, 2010 йил
кузида мамлакатимиз балоғат ёшига етган аҳолси ўртасида Интернетфойдаланувчилар улуши 40% ни (ёҳуд 12 млн. одамни) ташкил қилди. Шу билан
бирга глобал тармоққа ҳеч бўлмаганда бир суткада бир маратоба кирувчи
аудиториянинг фаол қисмига 7-8 млн. одамни киритиш мумкин. Икки йил олдин
тахминан шунча одам ойлик интернет-аудиторияни ташкил қиларди (10,7 млн.).
Йирик (100 мингдан ва ундан ортиқ аҳолига эга) шаҳарларда Интерент билан
таъминланиши Ўзбекистон бўйича ўртача кўрсаткичлардан юқори. Аҳолиси 100
мингдан 1 млн. гача бўлган шаҳарларда ойлик интернет-аудитория 45% атрофини
ташкил қилади. Кичикроқ шаҳарларда ва қишлоқларда интернет унчалик ҳам кенг
тарқалмаган, аммо айнан бу ерларда энг катта ўсиш қайд этилмаган: бир сезон
(ёздан бошлаб) аҳолиси 100 мингдан кам бўлган шаҳарларда ва қишлоқларда
интернет-аудитория 10% атрофида, бир йил ичида 28% ва 31% мос равишда ўсиш
қайд этилган.
Интернетнинг коммуникациянинг бошқа каналларга қараганда устунлик
жиҳати шундан иборатки, коммуникациялар ҳам Интернет фойдаланувчилари
(шахслараро мулоқот), ҳам тақдим этилган ахборот билан (машиналараро мулоқот)
бўлиши мумкин. Интернет интерактивлиги туфайли Интернет фойдаланувчилари
глобал тармоқ ёрдамида мулоқот учун ахборотни узатишнинг аудиовизуал
каналларини қўллаш имкониятига эга бўлишди [1].
Барча интернет-ОАВ учта турга бўлинади:
-биринч–бу Интернет маконида босма нашр материалларнинг тўлиқ нусхаси;
-иккинчи–бу мустақил онлайн-таҳририяти мавжуд оммабоп босма нашрлари,
бироқ шу билан бирга сайтда босма нашрнинг архиви электрон шаклда
жойлаштирилган;
-учинчи–бу тўлақонли мустақил онлайн-ОАВ.
Интернетда оммавий ахборот воситасининг даврийлик каби ажралмас хоссаси
янги кўринишда намоён бўлади. Айтиш мумкинки, медиа ҳамжамиятда мавжуд
босма нашрлар, радио-ва теледастурларнинг чиқишлар (эфирга чиқишлар)
мунтазамлиги ҳақидаги тасаввурлар янги муҳитда умуман “ишламайди”.
Ҳақиқатдан ҳам офлайн нашрлар мазмунинг кунлик, ҳафталик, ойлик янгиланиб
бориши уларнинг онлайн версияларига ўтказилади, лекин бу ҳолда бундай “эски”
ёндашувлар бошқа ритмда янгиланаётган янги рукнлар билан бирлаштирилади
(мисол учун, кунлик газеталарнинг онлайн версияларида янгиликлар ленталари ҳар
соатда янгиланиб бориши мумкин) [2].
Ҳар қандай босма нашр сингари веб-нашр ўзининг таҳриятига эга, яъни унда
жойлаштириладиган материаллар таҳрир қилинади. Бу вазият табиийдек туюлиши
мумкин–агар нашр мавжуд бўлса, унда таҳририят бўлиши керак, аммо Интернет
тармоғида материаллари таҳрир қилинмайдиган нашрлар ҳам кўп учрайди. Бундай
нашрларда муаллифлар жойлаштирган материаллар учун ўзлари масъул
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бўлишади. Илмий изланишимизда турли онлайн таҳририятлар фаолияти таҳлил
қиланган ҳамда онлайн-ОАВ таҳририятининг типик тузилмаси тузилган. Ушбу
тузилманинг кўриниши қуйидагича, жадвал 1:
«Онлайн-нашрнинг таҳририяти» 1.-жадвал
Бош муҳаррир (агар анъанавий ОАВ мавжуд бўлса)
Интернет-хизматнининг шеф-муҳаррир
Таҳририят
Техник бўлим
Реклама
Видео
Матбуот
бўлими
бўлими
хизмати
хизмати
Бўлим
Техник директор Реклама
Режиссер
ОАВ
билан
муҳаррири
бўйича
ишлаш
директор
бўйича
менежер
Штат
Дастурчилар
Дизайнерлар
Монтаж
Компаниялар
журналистлар
режиссерлар билан ишлаш
и
и
бўйича
менежер
Штатдан
Верстка
бўйича Аниматорлар
Операторлар Давлат
ташқари
мутахассислар
органлари
журналистлар
билан ишлаш
(фрилансерла
бўйича
р)
менеджер
Мусаҳҳиҳлар
Тизимли
Копирайтерла Товуш
Фойдаланувч
администраторла р
режиссерлар и-лар билан
р
и
ишлиш
бўйича
менеджер
Таклиф
Муҳаррирла Жамоатчилик
қилинган
р
билан ишлаш
муаллифлар
бўйича
менежер
Фотографлар
Электрон нашлар ўз маълумотлар базаларига матнли, фото, видео ва аудио
ахборотни йиғиб жойлаштириши мумкин. Сайтда эълон қилинадиган ҳар қандай
кўринишдаги материалга бўлган биинчи талаб–бу унинг хатосиз бўлиши. Кўп сонли
имло ва синтаксик хатолар сайтга истеъмолчиларни бошқа мақсадлар билан жалб
қилиши мумкин, декин сайт ёмон номли оммавийликка эришиши мумкин.
Сайт фойдаланувчисини биринчи навбатда сайтда қайси фойдали
маълумотлари топиш ва қайси хизматлардан фойдаланиш имкониятлари
қизиқтиради, фақатгина кейин ўзига зарур ахборотни топиб, компаниянинг
бозордаги улуши билан қизиқиши мумкин. Ресурс юклангандан сўнг
фойдаланувчига таклиф қилинган материал муҳим аҳамиятга эга. Қанчалик тақдим
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этилаётган ахборот сифатли бўлса, шунчалик ташриф буюрувчи харидорга
айланиш эҳтимоли юқори бўлади [3].
Айнан корпоратив сайтларда биринчи навбатда манипулятив ва
жамоатчиликка хабар бериш моделлари намоён бўлмоқда, чунки сайтларнинг
кўпчилиги ўз материаллар ва янгиликларга изоҳ бериш имкониятлари мавжуд
эмас.
Интернетдаги медиа мутахассисининг иши виртуал воқеликда фаолият
юритиш билан ажралиб туради. Электрон ОАВ учун материалларни тайёрлашда
маълумотлар формати ва ўлчамини эсда тутиш керак.
Интернет-нашрлар мақола аннотациясида кенглиги 340 пикселдан ортиқ
бўлмаган расмларни жойлаштиришади. Бундай расмнинг ўлчами (ҳажми) одатда
100 Кб дан ошмайди, аммо график иловаларни яхши билмайдиган журналистлар ўз
материалларини бемалол жойлаштириши учун 3-5 Мб чегараси қуйилиб (рақамли
фотоаппаратда суратга олинган стандарт фотография), юклангандан сўнг
фотография махсус дастур ёрдамида серверда сиқилади ва фойдаланувчиларга
кичик бўлиб кўринади.
Видеосервислар, мисол учун, YouTube 1 Гб ўлчамдаги видеони юклашга имкон
беради, ишлов берилгандан сўнг видео тахминан 100-300 Мб бўлиб қолади.
Бу бошловчи “журналистлар”га ўз сюжетларини тез ва ўлчамларга эътибор
бермасдан жойлаштиришга замин яратади (бу билан сервер шуғулланади).
Замонавий технологиялар туфайли видеони мобил телефон камерасига
тушириб, уни шу заҳотиёқ сайтга жойлаштириш имконини беради. Шундай қилиб,
мобил лавҳаларга бағишланган кўпгина веб-сайтлар пайдо бўлмоқда [5].
Маълумки, бир қатор вазиятларда тўғридан-тўғри алоқа – энг яхши ва
кўпинча энг самарали ечим ҳисобланади, мисол учун мақсадли аудитория кичик ва
жипс бўлмаган қатламлардан иборат бўлса.
Компаниянинг видеохостинг сервисларидан материаллар жойлаштирилганда
медианинг бир нча моделлари қўлланиши мумкин, мисол учун, изоҳлар қолдириш
имконияти “ёпилганда” “жамоатчиликка хабар бериш модели” қўлланилади.
Изоҳлаш имконияти мавжуд бўлганда икки томонлама ассиметрик модель
қўлланилади.
Айнан калит сўзлар бўйича мақсадли аудитория роликни топиб кўриши
мумкин. Унинг шарҳи видеороликнинг семантик жиҳатини ўзгартириши мумкин.
Агар ролик бор йўғи 5 сония давом этса ҳамда экранда йўлбарснинг сакраши ва
қичқириқ кўриш мумкин бўлса, ролик турлича баҳоланиши мумкин, шарҳ эса унга
нисбатан муносабатни у ёки бу томонга ўзгартириши мумкин.
Мамлакатда сиёсий вазият ўзгариши билан боғлиқ воқеалар содир бўлган
пайтда роликка бўлган шарҳ жамиятнинг муносабатига жиддий таъсир кўрсатиб,
ҳам тарафдорларни ўзига жалб қилиши мумкин. Мисол учун, роликда қуролланган
оломон қўрсатилган, улар машиналарни ағдариб ўқотишиб юрибди. Шарҳнинг
биринчи варианти “Исёнчилар парламент биносини эагаллаш вақтида” –
ахборотнинг минимал узатилиши, фойдаланувчилар ва ОАВ вакилларига қўшимча
маълумотларни топишга ҳаракат қилишга тўғри келади; иккинчи вариант –
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“Мухолифат партияси 2 соатлик ҳужумдан сўнг ўз тарафдорларни асирдан
қутқарди ва ҳукуматни истеъфога чиқишни талаб қилмоқда” – бошқа эмоционал
оҳанг бағишлайди, биринчи шарҳдаги “исёнчилар” “қутқарувчилар”га айланишди,
шу билан бирга биринчи ва иккинчи варинатлари ахборот “ҳақиқат”дир.
Жамоатчилик унга тақдим қилинган ахборотга кўра бўлаётган воқеаларга турлича
муносабатда бўлиши мумкин. Кўпинча бундай усуллар содир бўлган воқеаларни
эмоционал оҳангни силлиқлаш ва жамиятни исёнгача олиб бормаслик учун
фойдаланилади.
Электрон ОАВ учун янгилик материалларни тайёрлашда Интернет тезлиги
бўлишига эътибор бериш керак (модем орқали Интернетга кирувчи
фойдаланувчилар қолмаганлигига қарамасдан ҳодимлар учун Интернет уланиш
чегараланган компаниялар ҳалиям мавжуд).
Мутахассис журналист учун материал тайёрлаганда ўз компаниясининг
серверида матбуот учун алоҳида папка очиб, унда яна папкалар бўйича сараланган
материалларни (Фото, Видео, Матн, Аудио) жойлаштириш, сўнгра электрон почта
орқали журналистга пресс-релиз ҳамда олдин жойлаштирилган материалларга
ҳаволалар юбориш мумкин (мисол учун, файлга тўлиқ йўл - «http://www.компания
сайти.uz/materials/foto/kosovo/12.jpg» - шу билан бирга барча папкалар лотин
ҳарфлар билан ёзилиши эсдан чиқмаслиги керак. Шунингдек хатда ушбу папкалар
доим янгиланиб борилиши кўрсатиш керак).
Расмлар остидаги шарҳлар катта семантик юкламани ўзида жамлаб
журналистларни тўғри “йўл”га йўналтиришга имкон беради. Фотосуратга бўлган
турлича шарҳлар ОАВ вакилларини воқеага турлича муносабатда бўлишга олиб
келади, шу билан журналистнинг материални ёзиш ва эълон қилиш бўйича фикри
ўзгаради.
Шундай қилиб, интернетнинг коммуникациянинг бошқа каналларга
қараганда устунлик жиҳати қўриб чиқилган, коммуникациялар ҳам интернет
фойдаланувчилари (шахслараро мулоқот) интерактивлиги туфайли интернет
фойдаланувчилари глобал тармоқ ёрдамида мулоқот учун ахборотни узатишнинг
аудиовизуал каналларини қўллаш имкониятига эга бўлиш йўллари долзарб
ҳисобланади.
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